THE EFFECT OF IMAGERY AND MODELING ON ACCURACY IN BADMINTON DROP SHOT by นาโสม, สุทธิรักษ์ et al.
   35 วารสารคณะพลศึกษา ปีที 16 เล่มที 1 
THE EFFECT OF IMAGERY AND MODELING ON ACCURACY IN BADMINTON  
DROP SHOT 
 
Suttirak Nasome  Apanchanit Siripatt  Suebsai Boonveerabut  
 




The purpose of study was to determine the effect of Imagery and Modeling on accuracy in 
badminton Drop Shot. Twenty-four males, were chosen by using purposive sampling technique. Each 
one performed badminton drop shot 20 times in order to assign into experimental groups. Group 1 
practiced badminton drop shot with imagery training, Group 2 practiced badminton drop shot with 
modeling training. Three times a week for eight weeks. The subjects were tested for drop shot ability 
before training and after the 4th and 8th week of training. 
The results found that, the comparison within experimental groups, group 1 practiced badminton 
drop shot with imagery training, and group 2 practiced badminton drop shot with modeling training, the 
mean scores of badminton drop shot after the 8th week was significantly better than those before training 
and after the 4th  week of training. Comparison among two experimental groups, before training and after 
the 8th week of training, there was not significantly different between group 1 and group 2. Results showed 
that practiced badminton drop shot with imagery and practiced badminton drop shot with modeling 
training can improve performance,and both can be useful for coach to training athletes.  
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 การวจิยัครั งนีทาํการศกึษา และเปรยีบเทยีบผลของการฝึกจนิตภาพและเลยีนแบบที+มต่ีอความแม่นยํา
ในการตีลูกหยอดกีฬาแบดมนิตัน กลุ่มตัวอย่างเพศชาย 24 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ก่อนการ
ทดลองให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบความแม่นยําในการตีลูกหยอดแบดมินตันคนละ  20 ลูก นําคะแนนที+ได้มา
เรยีงลําดบัจากน้อยไปมากสลบักนัเพื+อแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน กลุ่มที+ 1 ฝึกทกัษะการ
ตลีกูหยอดควบคู่กบัการฝึกจนิตภาพ และกลุ่มที+ 2 ฝึกทกัษะการตลีกูหยอดควบคู่กบัการดูเทปบนัทกึภาพการตี
ลกูหยอดเป็นเวลา สปัดาห ์8 สปัดาหล์ะ 3 วนัทาํการทดสอบความแม่นยาํในการตลีกูหยอดแบดมนิตนั ก่อนการ
ฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 4 และ 8 ผลการวจิยัพบว่า การเปรยีบเทยีบภายในกลุ่มทดลองที+ 1 และกลุ่มทดลองที+ 
2 คะแนนค่าเฉลี+ยในการตลีกูหยอดแบดมนิตนั หลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 8 ดกีว่าก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์
ที+ 4 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที+ระดบั.05 การเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มที+ 1 และกลุ่มที+ 2 ก่อนการฝึกและหลงั
การฝึกสปัดาหท์ี+ 8 ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี+ระดบั.05 จากผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่า การฝึก
ตลีูกหยอดควบคู่กบัการฝึกจนิตภาพและการฝึกตลีูกหยอดควบคู่การเลยีนแบบโดยการดูเทปบนัทกึภาพ ช่วย
เพิ+มความสามารถของการตลีกูหยอดในกฬีาแบดมนิตนัไดท้ั งสองแบบฝึก ดงันั น การฝึกทั งสองแบบจงึสามารถ
ใชเ้ป็นทางเลอืกสาํหรบัผูฝึ้กสอนในการนําไปใชฝึ้กและพฒันาทกัษะความสามารถในกฬีาแบดมนิตนัต่อไป  
 







แข่งขนัซึ+งทกัษะที+สาํคญัอกีทกัษะหนึ+ง คอื ทกัษะการตลีูกหยอด ลูกหยอดที+ดจีะตกใกล้ตาข่าย จะทําใหคู้่แข่ง
ขนัตดีว้ยความยากลําบาก การตลีกูหยอดเน้นความประณีตแม่นยํา ใชเ้พื+อสรา้งเกมบุก เพื+อป้องกนั หรอืเพื+อทํา
คะแนน (ไพวลัย์ ตณัลาพุฒ.2542) ในนักกฬีาที+มคีวามสามารถสูงหรอืประสบความสําเรจ็นั นประกอบไปด้วย
องค์ประกอบหลกัๆ 3 ดา้นดว้ยกนั คอื ด้านร่างกาย ดา้นทกัษะ และ ด้านจติใจ ซึ+งสิ+งที+จะช่วยพฒันาทางดา้น
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ที+ไดร้บัการฝึกทางจติมสีมาธทิี+แน่วแน่ มคีวามมุ่งมั +น มพีฤตกิรรมฮกึเหมิซึ+งเป็นพืนฐานสาํคญัที+ทาํใหก้ารแขง่ขนั
มปีระสทิธภิาพมากขึน ซึ+งในทางตรงกนัขา้มนักกฬีาที+มทีกัษะด ีมสีมรรถภาพร่างกายด ีแต่ไม่สามารถบงัคบั
จติใจใหพ้รอ้มในการเล่นกฬีา หรอืแขง่ขนักจ็ะนําไปสูก่ารแสดงความสามารถที+ตํ+ากว่ามาตรฐานของตนที+วางไว้
หรอืเคยทําได ้ นอกจากนีเทคนิคทางจติวทิยาต่างๆ ยงัมสีว่นช่วยใหน้ักกฬีาแสดงความสามารถไดอ้ย่างเตม็ที+
อกีดว้ย ซึ+งทกัษะทางจติวทิยาการกฬีาที+ไดร้บัความนิยม ไดแ้ก่ทกัษะการจนิตภาพ  
การจนิตภาพ (Imagery) เป็นอกีหนึ+งเทคนิคในดา้นจติวทิยาการกฬีา การจนิตภาพเป็นการใชป้ระสาท
สมัผสัทั งหมดในการที+จะสรา้งภาพหรอืยอ้นภาพเพื+อสรา้งประสบการณ์ใหเ้กดิขึนในใจ สามารถสรา้งความเขา้ใจ
ในเหตุการณ์ต่างๆไดด้ขีึน นกักฬีาที+ดจีงึควรมคีวามสามารถในการสรา้งภาพขึนในใจเพื+อใหเ้ขา้ใจสาเหตุ ลาํดบั
วธิกีาร และเตรยีมหาวธิกีารป้องกนัและแกไ้ข โดยเริ+มจากการสรา้งภาพในใจก่อนแลว้ค่อยปฏบิตัจิรงิ ดงัที+ แจ๊ค 






ไดด้งัที+ศาสตราจารยแ์บนดรูา (Bandura.1969) กล่าวว่า การเรยีนรูส้ว่นใหญ่ของคนเรานั นเกดิขึนจากการสงัเกต
จากตวัแบบ (Modeling) ซึ+งจะแตกต่างจากการเรยีนรู้จากประสบการณ์ที+ต้องอาศยัการลองผดิลองถูก เพราะ
นอกจากจะสูญเสยีเวลาแล้ว ยงัอาจมอีนัตรายได้ในบางพฤติกรรม ในการเรยีนรูโ้ดยผ่านตวัแบบนั น ตวัแบบ





















 กลุ่มตวัอย่างที+ใช้ในงานวจิยัเป็น ผู้ใชบ้รกิารโรงยมิแบดมนิตนัเทศบาลเมอืงเชยีงใหม่ เพศชาย อายุ
ระหว่าง 19-32 ปี อายุเฉลี+ย 22.54 ปี จาํนวน 24 คน โดยมเีกณฑก์ารเลอืกผูร้บัการทดสอบที+มปีระสบการณ์เล่น
แบดมนิตนัไม่ตํ+ากว่า 1 ปีหรอืผ่านการเรยีน/อบรมแบดมนิตนัมาไม่ตํ+ากว่า 1 คอรส์ ประสบการณ์เฉลี+ย 2.33 ปี 
ซึ+งไดม้าจากการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั นนําคะแนนที+ไดจ้ากการตลีูกยอดมาจดั
อนัดบัเพื+อแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน คอื กลุ่มที+ 1 ฝึกทกัษะการตลีูกหยอดควบคู่กบัการ
ฝึกจนิตภาพ และกลุ่มที+ 2 ฝึกทกัษะการตลีกูหยอดควบคู่กบัการดเูทปบนัทกึภาพการตลีกูหยอด 
 ขั 4นตอนการดาํเนินการวิจยั 
 ปฐมนิเทศและอธิบายรายละเอียดแก่กลุ่มตัวอย่างเพื+อให้เข้าใจถึงวตัถุประสงค์และวิธีการฝึกตาม
โปรแกรมการฝึก จดัเตรยีมสถานที+ อุปกรณ์ และแบบบนัทกึผลเพื+อใช้ในการเกบ็ขอ้มูล  ดําเนินการทดสอบกบั
กลุ่มตวัอย่างทั งหมด 24 คนโดยใชแ้บบทดสอบความแม่นยาํในการตลีูกหยอดแบดมนิตนัแลว้แบ่งกลุ่มตวัอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทดลองที+ 1 และกลุ่มทดลองที+ 2 นําโปรแกรมการฝึกทกัษะการตลีกูหยอดควบคู่การฝึก
จนิตภาพ และโปรแกรมการฝึกทกัษะการตลีกูหยอดควบคู่กบัการดูเทปบนัทกึภาพการตลีูกหยอดที+ผูว้ ิจยัสรา้ง
ขึนไปทําการฝึกซ้อมกบักลุ่มตวัอย่าง ให้กลุ่มตวัอย่างได้รบัการฝึกตามโปรแกรมของแต่ละกลุ่มตดิต่อกนัเป็น
เวลา 8 สปัดาห ์ๆ ละ 3 วนั คอื วนัองัคาร พุธ พฤหสั ตั งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น. ทาํการทดสอบความแม่นยาํ
ในการตลีูกหยอดโดยใชเ้กณฑใ์หค้ะแนนตามแบบทดสอบความแม่นยําในการตลีกูหยอดแบดมนิตนั นําผลการ
ทดสอบความแม่นยาํในการตลีกูหยอดที+ไดม้าวเิคราะหผ์ลทางสถติิ อภปิรายผล สรุปผลและรายงานผลการวจิยั  
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. คาํนวณหาค่าเฉลี+ย (Mean) และสว่นเบี+ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของขอ้มลูแต่ละกลุ่ม 
  2. เปรยีบเทยีบหาความแตกต่างของค่าเฉลี+ยคะแนนความสามารถในการตลีกูหยอดภายในกลุ่มที+ 1 
ฝึกทกัษะการตลีกูหยอดควบคู่การฝึกจนิตภาพ และภายในกลุ่มที+ 2 ฝึกทกัษะการตลีกูหยอดควบคู่กบัการดเูทป
บนัทกึภาพการตลีกูหยอดก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 4 และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 8 โดยการใชส้ถติแิบบ 
Wilcoxon signed rank test 
  3. เปรยีบเทยีบหาความแตกต่างของค่าเฉลี+ยคะแนนความสามารถในการตลีกูหยอดระหว่างกลุ่มที+ 1 
และกลุ่มที+ 2 ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 8 โดยการใชส้ถติแิบบ Mann whitney U test 
  4. กาํหนดความมนียัสาํคญัทางสถติทิี+ระดบั .05 
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ผลการวิจยั 
 ตารางที+ 1 แสดงค่าเฉลี+ยและสว่นเบี+ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการตลีกูหยอดแบดมนิตนัระหว่าง 
กลุ่มทดลองที+ 1 ฝึกจนิตภาพ และกลุ่มทดลองที+ 2 ฝึกการเลยีนแบบ ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 4 และ
สปัดาหท์ี+ 8 
 
จากตารางที+ 1 แสดงว่าก่อนการฝึกกลุ่มทดลองที+ 1 และกลุ่มทดลองที+ 2 มคี่าเฉลี+ยและสว่นเบี+ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนการตลีกูหยอดแบดมนิตนัเท่ากบั 25.42 และ 24.08 ตามลาํดบั และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 4 
มคี่าเท่ากบั 27.08 และ 25.67 ตามลาํดบั และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 8 มคี่าเท่ากบั 29.75 และ 28.17 ตามลาํดบั 
  
แผนภูมทิี+1 แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี+ย คะแนนความสามารถในการตลีกูหยอดแบดมนิตนัของ กลุ่มฝึก




จนิตภาพมคี่าเท่ากบั 25.42±7.25  ซึ+งในสปัดาหท์ี+ 4 ค่าเฉลี+ยของคะแนนมคี่าเพิ+มขึนเป็น {|.}~±6.99  โดยมี
ความแตกต่างกบัค่าเฉลี+ยของคะแนนก่อนการฝึกอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี+ระดบั.01 โดยมคีวามแตกต่างของ
X
ระยะเวลา กลุ่มตวัอย่าง N X  S.D. 






























** มนียัสาํคญัทางสถติทิี+ระดบั .01 
*** มนียัสาํคญัทางสถติทิี+ระดบั .001 
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ค่าเฉลี+ยคะแนนก่อนการฝึกกบัสปัดาหท์ี+ 8 และความแตกต่างของค่าเฉลี+ยในสปัดาหท์ี+ 4 กบัสปัดาหท์ี+ ~ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี+ระดบั .001 
           
แผนภูมทิี+ 2 แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี+ย คะแนนความสามารถในการตลีกูหยอดแบดมนิตนัของ กลุ่มฝึก
ทกัษะการตลีกูหยอดควบคู่การดเูทปบนัทกึภาพการตลีกูหยอด ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 4 และสปัดาห์
ที+ 8   
 คะแนนการตลีกูหยอด 













ดเูทปบนัทกึภาพการตลีกูหยอดมคี่าเท่ากบั 24.08±6.73 ซึ+งในสปัดาหท์ี+ 4 ค่าเฉลี+ยของคะแนนมคี่าเพิ+มขึนเป็น 
{.7± 6.18  โดยมคีวามแตกต่างกบัค่าเฉลี+ยของคะแนนก่อนการฝึกอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี+ระดบั.01 โดยมี
ความแตกต่างของคา่เฉลี+ยคะแนนก่อนการฝึกกบัสปัดาหท์ี+ 8 และความแตกต่างของค่าเฉลี+ยในสปัดาหท์ี+ 4 กบั
สปัดาหท์ี+ ~ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี+ระดบั.001 
 
 ตารางที+ 2 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี+ยคะแนนการตลีกูหยอดแบดมนิตนัระหว่าง
กลุ่มฝึกทกัษะการตลีกูหยอดควบคู่การฝึกจนิตภาพ และกลุ่มฝึกทกัษะการตลีกูหยอดควบคู่การดูเทปบนัทกึภาพ
การตลีกูหยอด ก่อนการฝึก และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 8  
 
กลุ่มทดลอง N Mean Rank Z P - Value 
กลุ่มทดลองที+ 1 12 13.25 .532 .06 
กลุ่มทดลองที+ 2 12 11.75   
รวม 24    
 







** มนียัสาํคญัทางสถติทิี+ระดบั .01  
*** มนียัสาํคญัทางสถติทิี+ระดบั .001  
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อภิปรายผล 
1. จากการเปรยีบเทยีบหาความแตกต่างของค่าเฉลี+ยคะแนนความสามารถในการตีลูกหยอดภายใน
กลุ่มที+ 1 ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ที+ 4 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที+ 8 พบว่ามีค่าเฉลี+ยและส่วนเบี+ยงเบน
มาตราฐานของคะแนนความสามารถในการตลีกูหยอดแบดมนิตนัของกลุ่มที+1 ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 
4 และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 8 แตกต่างกนั ซึ+งในกลุ่มที+1 การฝึกทกัษะการตลีูกหยอดควบคู่การฝึกจนิตภาพ มี
ค่าเฉลี+ยคะแนนความสามารถในการตลีูกหยอดเพิ+มขึนจากในช่วง ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 4 และหลงั
การฝึกสปัดาหท์ี+ 8 อาจกล่าวไดว้่าการฝึกทกัษะทางกายควบคู่ไปกบัการฝึกทกัษะทางจติ ทําใหค้วามสามารถ
ของกลุ่มที+ 1 มพีฒันาการของความสามารถในการตลีกูหยอดเพิ+มขึน อานนท ์สดีาเพง็ (2548) ไดท้าํวจิยัเรื+องผล
การฝึกจนิตภาพที+มีต่อความแม่นยําในการกระโดดยงิประตูบาสเกตบอล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที+ฝึกการ
กระโดดยงิประตูบาสเกตบอลควบคู่กบัการฝึกจนิตภาพ มคีวามแม่นยําในการกระโดดยงิประตูบาสเกตบอลสูง




กลุ่มที+2 ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที+ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที+ 8 พบว่ามีค่าเฉลี+ยของคะแนน
ความสามารถในการตีลูกหยอดแบดมนิตนัของกลุ่มที+ 2 ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 4 และหลงัการฝึก
สปัดาห์ที+ 8 แตกต่างกนั ซึ+งในกลุ่มที+ 2 การฝึกทกัษะการตีลูกหยอดควบคู่กบัการดูเทปบนัทกึภาพการตีลูก
หยอด มคี่าเฉลี+ยคะแนนความสามารถในการตลีกูหยอดเพิ+มขึนจากในช่วง ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 4 
และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี+ 8 อาจกล่าวไดว้่า การเพิ+มขึนของค่าเฉลี+ยคะแนนความสามารถในการตลีูกหยอดนั น
เกดิการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตจากการดูเทปบนัทกึภาพการตลีกูหยอด ซึ+งเทปบนัทกึภาพการตลีูกหยอดนั นเป็น
ตวัแบบอย่างหนึ+ง มยุร ีเนียมสวรรค์ (2550) ทําการศกึษาถึงบุคลกิภาพของพธิกีรรายการโทรทศัน์ที+มผีลต่อ
พฤตกิรรมการเลยีนแบบของวยัรุ่น ผลการศกึษาพบว่า พฤตกิรรมการเลยีบแบบของวยัรุ่นอยู่ในระดบัปานกลาง
รองลงมาคอื การเลยีนแบบการใชภ้าษาของพธิกีร และเลยีนแบบดา้นท่าทางของพธิกีรตามลาํดบั สอดคลอ้งกบั 




 3. จากเปรยีบเทยีบหาความแตกต่างของค่าเฉลี+ยคะแนนความสามารถในการตลีกูหยอดระหว่างกลุ่มที+ 
1 และกลุ่มที+ 2 ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที+ 8 พบว่ามคี่าเฉลี+ยของคะแนนความสามารถในการตีลูก
หยอด มคี่าเฉลี+ยของคะแนนความสามารถในการตลีูกหยอดแบดมนิตนัระหว่างกลุ่มที+ 1 และกลุ่มที+ 2 ก่อนการ
ฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที+ 8 ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เนื+องจากค่าเฉลี+ยของคะแนนความ
สามารถในการตีลูกหยอดแบดมนิตนัระหว่างกลุ่มที+ 1 และกลุ่มที+ 2 แสดงให้เหน็ถึงการเรยีนรู้ทกัษะการตีลูก
หยอดแบดมนิตนัและการพฒันาความสามารถในการตลีูกหยอดแบดมนิตนัที+ใกลเ้คยีงกนั การฝึกจนิตภาพและ
การเลยีนแบบนั นเป็นเทคนิคที+กลุ่มตวัอย่างทั ง{กลุ่ม ไม่เคยไดร้บัการเรยีนรูห้รอืการฝึกมาก่อน ดงันั น การฝึก
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จินตภาพต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกเป็นประจําอย่างต่อเนื+อง เพื+อเพิ+มความสามารถของการรบัรู้ และการ
พัฒนาการเคลื+อนไหวภายในใจและทําให้เกิดการแสดงทักษะทางกายที+มีประสิทธิภาพ ดังที+ ( Morris; et 
al.{}}) กล่าวว่า การจนิตภาพเป็นกจิกรรมทางจติใจซึ+งก่อใหเ้กดิลกัษณะทางกายที+ไม่ไดเ้ป็นรูปธรรม เป็นที+
เข้าใจกันว่าการจินตภาพไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ภาพวัตถุที+นิ+ งอยู่แต่หมายถึงภาพการเคลื+อนไหวและการ
เปลี+ยนแปลงสภาพดว้ย ซึ+งสอดคลอ้งกบั (Simons.{}}}) กล่าวว่า การจนิตภาพคอืความสมัพนัธข์องการรบัรู้
และการกระทาํคลา้ยกบัระบบความจํานวนมากที+จบัคู่ขอ้มลูที+สลบัซบัซอ้นของสิ+งแวดลอ้มและทกัษะกลไกภาพ
เกี+ยวขอ้งกบัประสบการณ์ ความคดิ และอารมณ์ เช่นเดยีวกบัการเลยีนแบบ (Bandura.) ที+กล่าวไวว้่า การ
เรยีนรูส้่วนใหญ่ของคนเรานั นเกดิจากการสงัเกตจากตวัแบบ (Modeling) ดงันั น การเรยีนรู้ของแบนดูร่ามกัจะ
เน้นที+การเปลี+ยนแปลงพฤตกิรรมภายในและการแสดงออกทางพฤตกิรรมจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเรยีนรู้ เช่น คน
ที+ชอบตเีทนนิส ไดด้กูารแข่งขนัเทนนิส และสนใจท่าตขีองนกัเทนนิสที+แขง่ขนัพรอ้มทั งจําวธิตีใีนท่าต่างๆเอาไว้
ในความจาํของตน เมื+อบุคคลนั นมโีอกาสที+เหมาะสม อาจจะแสดงท่าทางการตเีทนนิสในลกัษณะของนักเทนนิส
ที+เคยด ูเป็นการพสิจูน์ว่าการเรยีนรูไ้ดเ้กดิขึนมาจากการสงัเกตจากตวัแบบ 
 จากการศกึษาครั งนี สรุปไดว้่าการฝึกทกัษะการตลีกูหยอดควบคู่การฝึกจนิตภาพและ การฝึกทกัษะการ
ตีลูกหยอดควบคู่กบัการดูเทปบันทึกภาพการตีลูกหยอด มีผลต่อการปรบัเปลี+ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้ 
เนื+องจากการที+คะแนนความสามารถในการตลีูกหยอดมคีะแนนที+เพิ+มมากขึนในแต่ละช่วงสปัดาห ์แต่อย่างไรก็
ตามไม่พบความแตกต่าง ของคะแนนความสามารถในการตลีกูหยอดแบดมนิตนัระหว่างกลุ่มที+ 1 การฝึกทกัษะ
การตลีูกหยอดควบคู่การฝึกจนิตภาพ และกลุ่มที+ 2 การฝึกทกัษะการตลีูกหยอดควบคู่กบัการดูเทปบนัทกึภาพ
การตลีกูหยอด ซึ+งสอดคลอ้งกบั เชดิศกัดิ  แกว้แกมดา (2547) ไดท้ําการเปรยีบเทยีบผลการฝึกจนิตภาพภายใน
และจนิตภาพภายนอกที+มต่ีอความแม่นยาํในการเสริฟ์เทเบลิเทนนิส ผลการวจิยัพบว่า ก่อนการฝึก กลุ่มฝึกจนิต
ภาพควบคู่กบัการเสริฟ์เทเบลิเทนนิส กลุ่มจนิตภาพโดยดูวดีโีอควบคู่กบัการเสริ์ฟเทเบลิเทนนิส และกลุ่มฝึก
เสริฟ์เทเบลิเทนนิสเพยีงอย่างเดยีว มคี่าเฉลี+ยคะแนนรวมความแม่นยําในการเสริฟ์ไม่แตกต่างกนั ภายหลงัจาก
การฝึกสปัดาหท์ี+ 5 กลุ่มตวัอย่างทั งสามกลุ่มมคี่าเฉลี+ยของคะแนนความแม่นยาํในการเสริฟ์ไม่แตกต่างกนั เพราะ
แต่ละกลุ่มมรีะดบัคะแนนความแม่นยาํเพิ+มขึนที+แตกต่างกนัออกไป และสงูขึนกว่าก่อนการฝึก อย่างไรกต็ามภาย
หลงัจากการฝึกสปัดาหท์ี+ 10 กลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลี+ยของคะแนนความแม่นยาํในการเสริฟ์แตกต่างกนั 
 จากผลการทดลองการที+คะแนนความสามารถในการตลีูกหยอดเพิ+มมากขึนนั น  แสดงใหเ้หน็ถงึผลต่อ
การปรบัเปลี+ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้ แต่จากการที+ผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมุติฐานนั นเนื+องมาจาก
ระดบัความสามารถของกลุ่มตวัอย่างที+ใกล้เคยีงกนัและระยะเวลาของการฝึก ซึ+งสอดคล้องกบัที+กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นของเชิดศักดิ  แก้วแกมดา (2547) ที+ได้ทําการเปรียบเทียบผลการฝึกจินตภาพภายในและจินตภาพ
ภายนอกที+มต่ีอความแม่นยําในการเสริ์ฟเทเบลิเทนนิส ที+ผลของการศกึษาพบว่าทั ง  3 กลุ่มการทดลองมคี่า
คะแนนที+ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เหน็ถึงความสําคญัของระยะเวลาในการฝึก นอกจากการฝึกทกัษะการตีลูก
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